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ABSTRAKT

Jo të gjithë prodhuesit janë të vetëdijshëm për përgjegjësitë e tyre dhe jo të gjithë blerësit
janë të vetëdijshëm për kuptimin e vërtetë të markimit CE. Është me rëndësi jetike të kuptohet
qëllimi i rregulloreve, rëndësia e përmbushjes së këtyre rregulloreve dhe udhëzimeve të
prodhuesit, roli i sistemeve të cilësisë në procesin e pajtueshmërisë dhe vendimet që mund të
merren nga prodhuesi.
Markimi CE harmonizon legjislacionin për sigurinë e produktit duke krijuar kërkesat themelore të
sigurisë ligjore dhe standardet vullnetare të specifikimeve teknike. Për të marrë shenjën CE mbi
një produkt, prodhuesi duhet të ecë përmes një trajektoreje dhe të përmbushë kërkesat e sigurisë
të direktivave të zbatueshme. Qëllimi i këtij hulumtimi ishte për të kuptuar këtë trajektore dhe për
të sqaruar procedurat që nevojiten deri te markimi i një materiali ndërtimorë, përkatësisht betonit.
Qëllimi i këtij markimi është thjeshtimi i tregtisë së lirë të produkteve brenda zonës së BE-së.
Përdorimi i saj në të gjithë tregun gjithashtu ka sjellë ligje të standardizuara në lidhje me shëndetin,
sigurinë dhe mjedisin.

ABSTRACT

Not all manufacturers are aëare of their responsibilities and not all buyers are aëare of the
true meaning of CE marking. It is vital to understand the purpose of the regulations, the importance
of meeting these regulations and the manufacturers guidelines, the role of quality systems in the
compliance process and the decisions that can be taken by the manufacturer.
CE Marking harmonizes product safety legislation by creating the basic legal security
requirements and voluntary standards of technical specifications. To obtain the CE mark on a
product, the manufacturer must folloë a trajectory and meet the applicable safety requirements of
the applicable directives. The purpose of this researchas is to understand this trajectory and to
clarify the procedures required for the marking of a construction material, mainly concrete.
The purpose of this mark is to simplify the free trade of products ëithin the EU area. Its use
throughout the market has also brought standardized health, safety and environmental laës.
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Simbolet :
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ISO - International Organization for Standardization
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A – Sipërfaqja
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1.

HYRJE
1.1 Standardet

Standardet janë dokumente teknike, të përgaditura nga palët e interesuara, firmat,
konsumuesit, puntorët, institucionet publike, në bazë të disa parimeve (konsensusit, sinqeritetit
dhe qartësisë), të cilat përmbajnë specifikime teknike për produkte apo shërbime të fushave të
ndryshme. Ndryshe janë rregulla të përpiluara të cilat i përfshijnë të gjitha të arriturat më të reja të
teknikës që përcaktojnë cilësinë e prodhimit, materialit, përmbajtjen, përmasat, formën, masën,
llojin, shenjat, etj. Është një dokument, vullnetar, i miratuar nga një organ i njohur standardizimi,
i cili ofron për përdorim të përbashkët dhe të përsëritur, rregulla, udhëzime ose karakteristika për
veprimtari apo rezultatet e tyre, për një shkallë optimale rregullash, në një kontekst të dhënë.

1.2 Llojet e Standardeve

Sipas një ndarje të përgjithshme ekzistojnë 3 lloje të Standardeve:
•

Standarde interne (SI), të cilët zbatohen dhe vlejnë në kuadër të një fabrike, ndërmarrjeje
ose në disa grupe të degëve ekonomike;

•

Standarde kombëtare (SK), standardet e tipizuara të prodhimeve që zbatohen në tërë
shtetin;

•

Standarde ndërkombëtare (ISO) (International Organization for Standardization),
standarde të aplikueshme në shkallë ndërkombëtare.
Një standard, për një produkt të caktuar, është dokument që përcakton dispozitat që

ndihmojnë në zvogëlimin e shumëllojshmërisë së panevojshme në treg të atij produkti dhe në këtë
mënyrë u mundëson ekonomive reduktimin konsekuent të kostove të njësisë së prodhimit. Në të
njejtën kohë me plotësimin dhe respektimin e këtyre dispozitave, edhe blerësi e merr atë që e pret,
në mënyrë të arsyeshme dhe përshtatshme.
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Për shkak se ato janë të lehta për t'u njohur dhe referuar, standardet u mundësojnë
organizatave që produktet ose shërbimet e tyre të mund të prodhohen, të zbatohen dhe të shiten në
të gjithë botën. Standardet mund të jenë vullnetare ose të detyrueshme. Standardet janë vullnetare
kur organizatat nuk kërkohen ligjërisht të funksionojnë sipas standardeve. Megjithatë, organizatat
mund t`i aplikojnë ato si rezultat i kërkesave të konsumatorëve apo industrisë. Ndërsa janë të
detyrueshme kur ato kërkohet të zbatohen me ligj, për arsye shëndetsore ose të sigurisë.

1.3 Standardet në Kosovë

Në Kosovë ekziston Agjencia Kosovare për Standardizim (AKS), e cila është organi i
vetëm dhe i pavarur kombëtar i cili vepron në kuadër të Ministrisë për Tregti dhe Industri (MTI),
që miraton standarde, i harmonizon ato dhe si rezultat stimulon fuqishëm zhvillimin ekonomik,
duke krijuar bazë për konkurrencë në rajon dhe më gjerë. Parimi bazë në të cilin vepron ky
agjencion është paanshmëria dhe objektiviteti. Organizimi dhe struktura e AKS-së, rregullohet
përmes aktit nënligjor, i propozuar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë dhe miratuar nga
Qeveria e Republikës së Kosovës. AKS ka përgjegjësi për të vepruar si pikë referimi për çështjet
e ndërlidhura me standardizimin që rezulton nga marrëveshjet me organizatat evropiane dhe
ndërkombëtare në lidhje me barrierat teknike në tregti. Me evoluimin ekonomik dhe rritjen e
kërkesave për standarde u shtrua nevoja e draftimit të një Ligji të ri për standardizim. Në
përmbushje të kërkesave të kohës, AKS-ja ka hartuar Ligjin për standardizim 03/L-144 i cili është
në përputhje me ligjet e BE-së. Neni 3 i këtij ligji me 5 paragrafet e tij definon llojet e standardeve
të aplikueshme në Kosovë:
•

1.8.1. Standard ndërkombëtar - standard i adoptuar nga një organizatë
ndërkombëtare e standardizimit;

•

1.8.2. Standard evropian - standard i adoptuar nga një organizatë evropiane e
standardizimit;

•

1.8.3. Standard i harmonizuar evropian - standard evropian i adoptuar në bazë
të kërkesës së bërë nga Komisioni për zbatimin e legjislacionit të BE për
harmonizim;
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•

1.8.4. Standard kosovar - standard i Republikës së Kosovës miratuar nga Agjencia
Kosovare e Standardizimit, në përputhje me kërkesat e këtij ligji dhe i cili shënohet
SK, dhe;

•

1.8.5. Standard i harmonizuar kosovar - standard kosovar që miraton standardin
e harmonizuar evropian në përputhje me ligjin dhe rregullat e standardizimit, i cili
ofron prezumim të konformitetit për rregulloret përkatëse.

Ky ligj funksionon mbi disa parime, ndonëse jo gjithmonë të përfillshme, ku çdo subjekt
fizik dhe juridik, qoftë vendor apo i huaj, duhet të funksionojë në bazë të këtyre standardeve,
interesi i përgjithshëm të mbizotrojë mbi interesin personal dhe të jetë transparent në fazat e
aktivitetit të standardizimit përmes publikimit dhe informimit të opinion.
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2.

Hyrje e përgjithshme e punimit
CE-markimi është shenjë e detyrueshme e konformitetit, e cila tregon se produkti mund të
tregtohet ligjërisht në vendet e Bashkimit Europian, që nga viti 1985. Shënimi “CE” ka dy
qëllime. Qëllimi i parë është që t`i tregojë autoriteteve të vëzhgimit të tregut të Zonës
Europiane Ekonomike, që produktet e vendosura në treg janë në përputhje me të gjitha kërkesat
e detyrueshme të direktivave përkatëse. Kurse qëllimi i dytë është që prodhuesi të garantojë
siguri për konsumatorët që produktet që ata ofrojnë kanë një nivel të lartë mbrojtjeje në lidhje
me rreziqet shëndetësore, të sigurisë dhe mjedisore. Shënimi “CE” është deklarata e prodhuesit
se produkti përkatës përputhet me kërkesat themelore të legjislacionit përkatës evropian për
mbrojtjen e shëndetit, sigurisë dhe mjedisit, të rregulluara sipas Direktivave të Produkteve. Për
produktet e industrisë së ndërtimit (materialet ndërtimore) është Direktiva e Produkteve të
Ndërtimit (DPN) (Construction Products Directive CPD) që rregullon këto kërkesa. Në
përgjithësi, vendosja e shenjës CE në produktet ndërtimore është një mjet për qasje të lirë të
këtyre produkteve në Zonën Ekonomike Evropiane. Nuk është një shenjë e cilësisë, por në
varësi të përdorimit të produktit, disa aspekte të cilësisë mund të përfshihen në etiketimin CE.

2.1 Procedurat për pajisje me Markimin “CE”

Ekzistojnë gjashtë hapa për t`u pajisur me shënimin CE:
1. Identifikimi i direktivave dhe standardeve përkatëse;
2. Verifikimi i kërkesave specifike të produktit;
3. Identifikimi, nëse është i nevojshëm, i një vlerësim të pavarur të konformitetit (nga një
trupë e notifikuar);
4. Testimi i produktit;
5. Krijimi i dokumentacionit teknik;
6. Vendosja e Markimit CE.
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Megjithatë, me ndjekjen e këtyre hapave nuk do të thotë se janë plotësuar të gjitha kushtet për
lëvizjen e lirë të produkteve pasi që nevojitet edhe dokumuntacioni teknik ose dosja teknike.
Prodhuesi ose përfaqësuesi i autorizuar duhet të mbajë këtë dokumentacion për disa vite, varësisht
nga lloji i produktit, pasi produkti i fundit të jetë vendosur në treg. Produktet e pasigurta ndalohen
nëpërmjet sistemit RAPEX (Rapid Alert System for Dangerous Products), system të cilin e
posedon edhe Kosova, një sistem alarmi për të parandaluar përdorimin e produkteve që paraqesin
një rrezik serioz për shëndetin dhe sigurinë e konsumatorëve.
Para fillimit dhe gjatë gjithë procesit nevojitet ndjekja e kushteve të paracaktuara nga dy
institucione: Komiteti Europian për Standardizim (KES) dhe Organizata Europiane për Miratimin
Teknik (OEMT). Si pjesë e procedurave të brendshme të cilësisë, përgjegjësia mbi vlerësimin e
performacës së produktit dhe kontrollimit të qëndrueshmërinë së rezultateve të vlerësimit si dhe
vendosjen e kontrollit të fabrikës së prodhimit, bie mbi prodhuesin. Kjo bëhet për arsye që të
garantohet që prodhimi nuk do të ndryshojë pas standardizimit, pra do të jetë i njejtë gjatë gjithë
kohës. Terminologjia ligjore e përdorur për të përshkruar këtë aktivitet është vlerësimi dhe
verifikimi i qëndrueshmërisë së performancës (Assessment and Verification of Constancy of
Performance (AVCP)” dhe pala e tretë e autorizuar për verifikim quhet Trupë e Notifikuar
(Notified Bodies).

Figure 1. Bureau Veritas S. A. – Agjension Ndërkombëtarë për çertifikim
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Ky sistem mbron besueshmërinë dhe saktësinë e Deklaratës së Performancës. Ekzistojnë pesë
sisteme të ndryshme të vlerësimit të performancës së produkteve të ndërtimit në Rregulloren e
Produkteve të Ndërtimit. Ato variojnë nga përfshirja për vlerësim i tupës së notifikuar deri të
vetëvlerësimi nga prodhuesi: 1+, 1, 2+, 3, 4.

TRUPA E NOTIFIKUAR

OBLIGIMET
1+
INSPEKTIMI
FILLESTAR
MBIKQYRJA
E
VAZHDUESHME

TESTIMI I TIPIT
AUDITIMI
KONTROLLIMI I
PRODHIMIT NË
FABRIKË

PRODHUESI

TESTIMI I TIPIT
DEKLARATA
E
PERFORMANCËS

1

2+

3

4

• • •
• • •
• •
•
•
• • • • •
•
•
• • • • •

Table 1 Sistemi i vlerësimit të performancës së produkteve

2.2 Modulet

Bazuar në DPN kërkohet që të punohet sipas 8 moduleve :
•

Moduli A - Kontrolli i brendshëm i prodhimit;

•

Moduli B - Ekzaminimi për markimin CE;

•

Moduli C - Përputhshmëria me tipin;

•

Moduli D - Sigurimi i cilësisë së prodhimit;

•

Moduli E - Sigurimi i cilësisë së produktit;

•

Moduli F - Verifikimi i produktit;

•

Moduli G - Verifikimi i njësisë;

•

Moduli H - Sigurimi i plotë i cilësisë.
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Këto module kërkojnë që produktit, në rastin tanë materialit ndërtimorë, para procedurës së
vlerësimit të konformitetit, t`i caktohet niveli i rrezikshmërisë

2.3 Testi Fillestar i Tipit (TFT)

Çdo produkt ndërtimi, kushtin bazë që duhet ta plotësojë për pajisje me standardin CE është
Testi Fillestar i Tipit (TFT), sipas të cilit determinohet performanca e produktit. Pastaj kontrollimi
i fabrikës ku është punuar materiali në mënyrë që sigurohet që të gjitha produktet e prodhuara janë
në përputhje me TFT-në. Sipas kësaj arrihet në përfundimin se çdo produkt që synon tregun
europian duhet të jetë konform Testit Fillestar të Tipit.
Çdo prodhues obligohet që në prodhimin e tij, në një tiketë të ngjitur në produkt, në
paketimin e tij ose në dokumentacionin përkatës, t`i shënojë vetitë e rëndësishme të produktit, të
ketë deklaratë të përputhshmërisë me direktivat e lartëpërmendura, garanton furnizim të rregullt të
konsumatorëve sipas kërkesave, varësisht nga produkti të vërtetojë kontrollimin dhe revidimin nga
fabrika si dhe të jetë i pajisur me çertifikatë të konformitetit të produktit.

Figure 2 Formë e tiketës që dëshmon përputhshmërinë

Shkronjat "CE" janë shkurtesa e frazës franceze "Conformité Européene", që në literaturë
nënkupton "Konformitetin Europian". Termi që është përdorur fillimisht ishte "Mark EC", por u
zëvendësua zyrtarisht me "CE Marking" me Direktivën 93/68/EEC në vitin 1993.
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Figure 3 Gjeometria e shkurtesës CE

Përmes markimit CE, zyrtarët qeveritarë vendosin nëse produkti lejohet të vendoset në treg
ose jo. Ky markim lejon lëvizjen e lirë të produkteve vetëm në tregun e vendeve të Bashkimit
Europian ku marrin pjesë 28 shtete Europiane. Nënshkruese të marrëveshjes për lëvizjen e lirë të
mallrave mbrenda Unionit Europian, jo shtete anëtare zyrtare të këtij unioni, janë edhe shtetet e
EFTA-s ku marrin pjesë Islanda, Norvegjia dhe Lihtenshtajni, si dhe Zvicra, e cila as nuk është
antare e as nënshkruese e marrëveshjes, mirëpo i ka përshtatur këto ligje me ligjet e veta dhe i
aplikon ato. Çdo mospërputhje me kushtet e kërkuara rezulton me konfiskimin e mallit, produkteve
nga dogana e shtetit përkatës ose autoritetet zyrtare.

Figure 4 Harta e shteteve të Bashkimit Europian
18

Rregullorja EU 305/2011 e Parlamentit dhe Këshillit Europian e datës 9 mars 2011,
përcakton kushtet e harmonizuara për tregtimin e produkteve ndërtimore dhe shfuqizon Direktivën
e Këshillit 89/106 / EEC, me qëllim heqjen e barrierave teknike për lëvizjen e lirë të mallrave
mbrenda unionit. Direktiva 89/106 /EEC duhet të zëvendësohet me qëllim që të thjeshtësohen dhe
qartësohen konditat ekzistuese dhe të përmirësohet transparenca dhe efektiviteti i masave
ekzistuese.
Qëllimi i rregullores EU 305/2011 është futja e dispozitave dhe kërkesave që lidhen jo
vetëm me sigurinë e ndërtesave dhe veprave tjera inxhinierike por rregullon edhe aspektin
shëndetsorë, qëndrueshmërinë, shfrytëzimin racional të energjisë, mbrojtjen e mjedisit, aspektet
ekonomike dhe qështjet tjera me interes publik. Rregullat e përcaktuara nga ky ligj kanë ndikim të
drejtpërdrejtë në kërkesat e produkteve të ndërtimit. Këto kërkesa bien në kundërshtim më kërkesat
e ligjeve kombëtare të shteteve përkatëse, gjë që pengon tregtinë mbrenda shteteve të unionit.
Heqja e pengesave teknike në fushën e ndërtimit mund të arrihet vetëm me vendosjen e
specifikimeve teknike të harmonizuara për vlerësimin e performancës së produkteve ndërtimore
përmes Testimit të Konformitetit dhe Dosjes Teknike. Testimi i konformitetit, i njohur gjithashtu
si vlerësimi i konformitetit apo testimi i pajtueshmërisë, është testimi ose aktiviteti, i cili përcakton
nëse një proces, produkt ose shërbim përputhet me kërkesat e një specifikimi, standardi teknik,
kontrate ose rregullimi. Testimi është shpesh testim logjistik ose testim fizik kurse dosja teknike
është një grup dokumentesh që përshkruajnë një produkt, vërtetojnë se produkti është projektuar
sipas kërkesave të një sistemi të menaxhimit të cilësisë.
Arritja e performancës përfshinë testimin, llogaritjen dhe mjete të tjera, të përcaktuara në
standardet e harmonizuara dhe dokumentet evropiane të vlerësimit për arritjen e performancës në
lidhje me karakteristikat thelbësore të produkteve ndërtimore. Gjatë vlerësimit të performancës së
një produkti ndërtimi, duhet të merren parasysh edhe aspektet e shëndetit dhe sigurisë që lidhen
me përdorimin e tij gjatë gjithë ciklit të jetës. Për të siguruar që deklarimi i performancës është i
saktë dhe i besueshëm, duhet të vlerësohet performanca e produktit ndërtimor dhe duhet të
kontrollohet prodhimi në fabrikë në mënyrë që të jetë në përputhje me një sistem të përshtatshëm
të vlerësimit dhe verifikimit të qëndrueshmërisë së performancës së produktit ndërtimorë.
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Komiteti Europian për Standardizim (CEN) dhe Komiteti Evropian për Standardizimin
Elektroteknik (Cenelec) njihen si organizata kompetente për miratimin e standardeve. Prodhuesit
duhet të përdorin këto standarde të harmonizuara ku referencat për to janë publikuar në Gazetën
Zyrtare të Bashkimit Evropian dhe në përputhje me kriteret e vendosura në Direktivën 98/34/EC
të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të 22 qershorit 1998 bazuar në procedurat për ofrimin e
informacionit në fushën e standardeve teknike.
Për shkak të dallimeve, në kuptim, mes markimit CE për produktet ndërtimore dhe
parimeve të Rregullores (EC) Nr. 765/2008, e cila është rregullorja e drejtpërdrejtë e BE-së që
përcakton kërkesat për akreditim dhe mbikëqyrjen e tregut në lidhje me tregtimin e produkteve,
duhet të vendosen dispozita specifike për të siguruar qartësinë e detyrimit për vendosjen e Shenjës
CE në produktet e ndërtimit. Me vendosjen e markës CE në një produkt ndërtimi, prodhuesit duhet
të tregojnë se ata marrin përgjegjësinë për përputhshmërinë e atij produkti me performancën e
deklaruar në bazë të kushteve të paracaktuara. Shënimi i CE duhet të vendoset në të gjitha
produktet ndërtimore për të cilat prodhuesi ka hartuar një deklaratë të performancës në përputhje
me këtë Rregullore. Shënimi i CE duhet të jetë shënimi i vetëm i konformitetit të produktit
ndërtimor me performancën e deklaruar dhe përputhshmërinë me kërkesat në fuqi në lidhje me
legjislacionin e harmonizimit të Unionit.

Figure 5 Markimi CE te materialet ndërtimore
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3.

Standardet e harmonizuara
Standardet evropiane të harmonizuara sigurojnë një bazë teknike për të vlerësuar

performancën e produkteve të ndërtimit. Ato u mundësojnë prodhuesve të hartojnë Deklaratën e
Performancës, siç është përcaktuar në Rregulloren e produkteve të ndërtimit, për vendosjen e
shënimit CE. Standardet e harmonizuara europiane krijojnë një gjuhë të përbashkët teknike të
përdorur nga të gjithë akterët në sektorin e ndërtimit për të përcaktuar kërkesat e autoriteteve
rregullatore të vendeve të BE-së. Gjithashtu ato sfidojnë performancën e produktit, duke verifikuar
përputhjen me kërkesat dhe obligimet. Mbështetja e standardeve të testimit që lidhen me produktet
e ndërtimit përfshijnë:
•

rezistencën ndaj zjarrit;

•

reagimin ndaj zjarrit;

•

performancën ndaj zjarreve të jashtme;

•

absorbimin e zhurmës;

•

reagimin e produkteve të ndërtimit në kontakt me ujin;

•

lirimin e substancave të rrezikshme në ajër, tokë dhe ujë.

Përfitimet e standardeve të harmonizuara për sektorin e ndërtimit janë metodat e
përbashkëta të vlerësimit për produktet e ndërtimit dhe përpilimi i një skeme të vetme europiane
për deklarimin e performancës së produktit. Këta hapa heqin pengesat në tregti dhe në këtë mënyrë
ndihmojnë në përmirësimin e konkurrueshmërisë në sektorin e ndërtimit.

3.1 Vlerësimi i Konformitetit

Korniza e re Legjislative (KRL) u miratua nga BE-ja në vitin 2008. Është një pako masash që
synojnë përmirësimin e mbikqyrjes së tregut dhe rritjen e cilësisë së vlerësimit të konformitetit.
Korniza e re Legjislative përbëhet nga:
•

Rregullorja (KE) 765/2008 që përcakton kërkesat për akreditim dhe mbikëqyrjen e tregut
të produkteve;

•

Vendimi 768/2008 mbi një kornizë të përbashkët për tregtimin e produkteve, që përfshin
dispozitat e referencës që duhet të përfshihen sa herë që rishikohet legjislacioni i
produkteve;
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•

Rregullorja (KE) 764/2008 për përcaktimin e procedurave në lidhje me zbatimin e
rregullave të caktuara teknike kombëtare për produktet e tregtuara në mënyrë të ligjshme
nga një shtet në një shtet tjetër të BE-së.

Kjo kornizë sqaron përdorimin e markës CE dhe krijon vegla për përdorim në legjislacion si
dhe e rrit kredibilitetin e saj. Paketa përforcon zbatimin e legjislacionit të tregut të brendshëm duke
përmirësuar rregullat e mbikëqyrjes së tregut për të mbrojtur më mirë konsumatorët dhe
profesionistët nga produktet e pasigurta. Përcakton rregulla të qarta dhe transparente për
akreditimin e organeve të vlerësimit të konformitetit, rrit cilësinë dhe besimin në vlerësimin e
konformitetit të produkteve përmes rregullave më të forta dhe më të qarta për kërkesat për
njoftimin e organeve të vlerësimit të konformitetit. Vlerësimi i Konformitetit është termi i cili më
së shumti haset kur flitet për standarded dhe markimet. Vlerësimi i konformitetit nuk duhet të
ngatërrohet me mbikëqyrjen e tregut, i cili përbëhet nga kontrollet pasi produkti të jetë vendosur
në treg. Megjithatë të dyja teknikat janë po aq të nevojshme për të siguruar funksionimin e qetë të
tregut të brendshëm. Ideja prapa vlerësimit të konformitetit është se, ligjvënësi kërkon një siguri
apo një provë nga prodhuesi se produktet e tij përmbushin kërkesat e instrumenteve legjislative që
u aplikohen atyre para se të vendosen në treg.

3.1.1

Procedurat e vlerësimit të Konformitetit

Procedurat e vlerësimit të konformitetit përbëhen nga një ose dy module të vlerësimit të
konformitetit. Një procedurë e vlerësimit të konformitetit mbulon të dy fazat e projektimit dhe të
prodhimit, ndërsa një modul mund të mbulojë njërën nga këto dy faza (në rastin e tillë procedura
e vlerësimit të konformitetit përbëhet nga dy module) ose të dyja (në këtë rast një procedurë e
vlerësimit të konformitetit përbëhet nga një modul). Vlerësimi i konformitetit të produktit në fjalë
mund të kryhet nga vetë prodhuesi ose nga një organ i vlerësimit të konformitetit (mbrenda ose
jashtë vendit), varësisht nga dispozitat e moduleve të përzgjedhura nga instrumenti legjislativ
përkatës.
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Figure 6 Deklaratë e Konformitetit

Në këtë drejtim ekzistojnë tre mundësi, sipas disa moduleve, ku prodhuesi zgjedhë ose i
imponohet ndërhyrja e një organi të jashtëm vlerësues të konformitetit:
-

Kjo mund të lidhet me rastin kur, sipas legjislacionit, një deklaratë (e shoqëruar me
ekzaminimet teknike dhe dokumentacionin përkatës) e prodhuesit është e mjaftueshme për
të siguruar përputhshmërinë e produktit në fjalë kundrejtë kërkesave përkatëse ligjore. Ky
rast vlen për produktet me rrezik dhe kompleksitet të ulët. Në këtë rast vetë prodhuesi kryen
të gjitha kontrollet e konformitetit.

-

Vlerësimi i konformitetit kryhet nga një trup i mbrendshëm i vlerësimit të konformitetit i
cili është pjesë e organizatës së prodhuesit. Megjithatë, ky organ i mbrendshëm nuk duhet
të ketë ndonjë aktivitet tjetër përveç vlerësimit të konformitetit dhe duhet të jetë i pavarur
nga çdo subjekt tregtar, dizajni dhe prodhimi.

Shumë shpesh, ligjvënësit pranojnë faktin se prodhuesit janë të pajisur me laboratorë testimi
dhe aftësia e tyre nganjëherë është më e lartë se aftësitë e disa trupave të jashtëm. Ky mund të jetë
rasti për produktet e reja inovative për të cilat ekspertiza e testimit mbetet brenda prodhuesve.
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3.2 Modulet e vlerësimit të Konfromitetit
•

A - Kontrolli i mbrendshëm i prodhimit:

•

A1 (variant i modulit A) - Kontrolli i mbrendshëm i prodhimit dhe kontrollet e mbikqyrura
të produktit.

•

A2 (variant i modulit A) - Kontrolli i mbrendshëm i prodhimit dhe kontrollet e mbikëqyrur
të produktit në intervale të rastësishm

•

B - Ekzaminimi tipit EC. Sipas Modulit B, një trupë e notifikuar shqyrton

dizajnin teknik të një produkti duke verifikuar dhe vërtetuar se dizajni teknik i produktit plotëson
kërkesat e dokumentit legjislativ që zbatohen për të, duke lëshuar një certifikatë të ekzaminimit të
tipit EC. Moduli B ndiqet gjithmonë nga module të tjera me të cilat demonstrohet konformiteti i
produkteve me tipin e miratuar EC.
•

C - Përputhshmëria me tipin, e bazuar në kontrollin e mbrendshëm të

prodhimit;
•

C1 (varianti i modulit C) - Përputhshmëria me tipin, bazuar në kontrollin e

prodhimit të mbrendshëm dhe testimin e produktit të mbikëqyrur;
•

C2 (varianti i modulit C) - Përputhshmëria me tipin, e bazuar në kontrollin e

prodhimit të brendshëm dhe kontrollet e mbikëqyrura të produktit në intervale të rastësishme.
•

D - Përputhshmëria me tipin, e bazuar në vërtetimin e cilësisë së procesit të

prodhimit (pjesa prodhuese dhe inspektimi i produktit final).
•

D1 (varianti i modulit D) - Vërtetimi i cilësisë së procesit të prodhimit (pjesa prodhuese
dhe inspektimi i produktit përfundimtar).

Moduli D1 në krahasim me modulin D parashikon dispozita shtesë që përmbajnë kërkesat
plotësuese që prodhuesi duhet të hartojë, dokumentacionin teknik të dizajnit të produktit.
Dokumentacioni teknik shqyrtohet nga organi i autorizuar.
•

E - Përputhshmëria me tipin e bazuar në vërtetimin e cilësisë së produktit

(si moduli D por pa pjesën e prodhimit)
•

E1 (varianti i modulit E) - Vërtetimi i cilësisë së inspektimit dhe testimit përfundimtar të
produktit (si moduli D1 por pa pjesën e prodhimit)

Moduli E1 në krahasim me modulin E parashikon dispozita shtesë që përmbajnë kërkesat
plotësuese që prodhuesi duhet të hartojë, dokumentacionin teknik të dizajnit të produktit.
Dokumentacioni teknik shqyrtohet nga një organ i autorizuar. (të ngjashme me D / D1).
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•

F - Përputhshmëria me tipin, bazuar në verifikimin e produktit.

•

F1 (variant i modulit F) - Konformiteti i bazuar në verifikimin e produktit.

Moduli F1 në krahasim me modulin F parashikon dispozita shtesë që përmbajnë kërkesat
plotësuese që prodhuesi duhet të hartojë, dokumentacionin teknik të dizajnit të produktit.
Dokumentacioni teknik shqyrtohet nga një organ i autorizuar. (të ngjashme me D / D1, E / E1).
•

G - Përshtatshmëria e bazuar në verifikimin e njësisë.

•

H - Përputhshmëria e bazuar në sigurimin e plotë të cilësisë.

•

H1 (variant i modulit H) - Konformiteti i bazuar në sigurimin e plotë të

cilësisë, plus ekzaminimin e dizajnit.

3.3 Analiza e hollësishme e moduleve të vlerësimit të Konformitetit
3.3.1 Moduli A – Kontrolli i mbrendshëm i prodhimit
Moduli A mbulon të dy fazat, atë të projektimit dhe të prodhimit. Prodhuesi siguron
përputhjen e produkteve me kërkesat legjislative. Në fazën e projektimit ai identifikon kërkesat që
duhet zbatuar dhe kryen një analizë adekuate dhe vlerësim të rrezikut. Në fazën e prodhimit ai
merr të gjitha masat e nevojshme në mënyrë që procesi i prodhimit të sigurojë përputhjen e
prodhimeve me instrumentet legjislative që u aplikohen atyre, kryen teste dhe kontrolle të
hollësishme dhe monitoron përputhjen e produkteve
Ky modul nuk kërkon që një trup i notifikuar të ndërmarrë veprime. Megjithatë prodhuesi duhet
të kryejë vetë të gjitha kontrollet që do të bënte një trup i notifikuar.
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3.3.2 Moduli A1 – Kontrolli i mbrendshëm i prodhimit dhe testimi i produktit të
mbikqyrur
Moduli A1 në krahasim me modulin A parashikon dispozita shtesë që përmbajnë kërkesa
shtesë plotësuese. Nga prodhuesi, ose në emër të prodhuesit, duhet të kryhen, një ose më shumë
teste specifike, për një ose më shumë veti specifike të produktit, për të verifikuar përputhjen me
kërkesat përkatëse të instrumentit legjislativ. Testet mund të kryhen nga vet prodhuesi (me kusht
që të jetë i akredituar, vlerësimi i konformitetit nga pala e parë) ose nën përgjegjësinë e një organi
të notifikuar (vlerësimi i konformitetit nga pala e tretë) i zgjedhur nga prodhuesi. Nëse prodhuesi
vendos për një organ të notifikuar, ky i fundit ose kryen vetë testimet, nëse prodhuesi e kërkon,
ose mbikqyrë zbatimin e tyre. Në secilin rast, trupi i notifikuar duhet të ketë njohuritë, përvojën
dhe aftësinë teknike në kryerjen e testeve. Edhe nëse pajisjet e testimit ndodhen pranë prodhuesit,
duhet të sigurohen kërkesat për përshtatshmërinë e pajisjeve, funksionimin, mirëmbajtjen (p.sh.
programet e kalibrimit) dhe duhet të konsiderohet si përgjegjësi e trupit të notifikuar. Për më tepër,
nëse prodhuesi nuk ka aplikuar standardet përkatëse të harmonizuara, duhet të kryhen teste
ekuivalente ose nëse nuk ekzistojnë, duhet të zhvillohen metoda të përshtatshme. Në secilin rast,
trupi i notifikuar duhet të vërtetojë testet e përdorura.
3.3.3 Moduli A2 – Kontrolli i prodhimit të mbrendshëm dhe kontrollet e mikqyrura të
produktit në intervale të rastësishme
Moduli A2 në krahasim me modulin A parashikon dispozita shtesë që përmbajnë kërkesat
plotësuese si në vijim: një organ i akredituar brenda vendit ose një trup i notifikuar, i zgjedhur nga
prodhuesi, duhet të kryejnë kontrolle të produkteve dhe t'i kryejnë ato në intervale të rastësishme
të përcaktuara nga organi, me qëllim verifikimin e cilësisë së kontrolleve të brendshme të
produktit. Një mostër adekuate e produkteve përfundimtare, merret nga trupi para vendosjes në
treg, ekzaminohet dhe i bëhen testimet e përshtatshme të identifikuara nga pjesët përkatëse të
standardeve të harmonizuara dhe specifikimet teknike për të kontrolluar përputhshmërinë e
produktit me kërkesat përkatëse të instrumentit legjislativ. Procedura e marrjes së mostrave duhet
të përcaktojë nëse proceset e prodhimit të produktit kryen brenda kufijve të pranueshëm, me qëllim
sigurimin e konformitetit të produktit.
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Tabela 2. – Lidhshmëria e moduleve varësisht nga dizajni dhe produkti

3.3.4 Moduli B – Ekzaminimi i tipit EC
Ekzaminimi i tipit EC është pjesë e një procedure vlerësimi të konformitetit në të cilën një
organ i notifikuar shqyrton dizajnin teknik të një produkti dhe verifikon dhe dëshmon që dizajni
teknik i produktit i plotëson kërkesat e instrumentit legjislativ, duke lëshuar një certifikatë të
ekzaminimit të tipit EC. Moduli B ndiqet gjithmonë nga module të tjera me të cilat demonstrohet
konformiteti i produkteve me tipin e miratuar EC.
Ky ekzaminim mund të kryhet me njërën nga mënyrat e mëposhtme:
•

ekzaminimi i një ekzemplari, të produktit të plotë;

•

vlerësimin e përshtatshmërisë së dizajnit teknik të produktit përmes

ekzaminimit të dokumentacionit teknik dhe ekzaminimin e mostrave, të një ose më shumë
pjesëve kritike të produktit (kombinimi i llojit të prodhimit dhe llojit të projektimit);
•

vlerësimin e përshtatshmërisë së dizajnit teknik të produktit perms

ekzaminimit të dokumentacionit teknik dhe dëshmive mbështetëse, pa ekzaminimin e një
mostre (lloji i projektimit).
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3.3.5 Moduli C – Përputhshmëria me tipin e bazuar në kontrollin e mbrendshëm të
prodhimit
Moduli C mbulon vetëm fazën e prodhimit dhe ndjek modulin B. Prodhuesi siguron vetë
përputhjen e produkteve me llojin e përshkruar në certifikatën e ekzaminimit dhe kërkesat e
instrumentit legjislativ që zbatohen për to. Ky modul nuk kërkon që një trup i notifikuar të
ndërmarrë veprime (vlerësimi i konformitetit nga pala e parë). Megjithatë prodhuesi duhet të
kryejë vetë të gjitha kontrollet që do të bënte një trup i notifikuar.
3.3.6 Moduli C1 – Përputhshmëria me tipin e bazuar në kontrollin e prodhimit të
mbrendshëm dhe testimi i produktit të mbikqyrur
Moduli C1 është një variant i modulit C dhe mbulon vetëm fazën e prodhimit, në mënyrë
të ngjashme sikur moduli A1 që është variant i modulit A. Sipas moduleve C dhe C1, konformiteti
vlerësohet kundrejt një tipi të miratuar EC të nxjerrë nën modulin B. Legjislatori lejon prodhuesin
të bëjë zgjedhjen nëse testet do të kryhen nga një organ i akredituar (vlerësimi i konformitetit nga
pala e parë) ose nën përgjegjësinë e një trupi të notifikuar (vlerësimi i konformitetit nga pala e
tretë), i zgjedhur nga prodhuesi. Nëse prodhuesi vendos për një organ të notifikuar, ky i fundit ose
kryen vetë testimet, nëse prodhuesi e kërkon, ose mbikëqyr zbatimin e tyre. Në secilin rast, trupi i
notifikuar duhet të ketë njohuritë, përvojën dhe aftësinë teknike në kryerjen e testeve. Nëse pajisjet
e testimit janë të prodhuesit, duhet të sigurohen kërkesat për përshtatshmërinë e pajisjeve,
funksionimin, mirëmbajtjen dhe testimi konsiderohet si përgjegjësi e trupit të notifikuar. Pra sipas
këtij moduli, prodhuesi ose mund të kryejë teste dhe kontrolle të produktit përmes dhe nën
përgjegjësinë e një pale të tretë (trupi i notifikuar i zgjedhur nga prodhuesi), siç është bërë
aktualisht, ose ato vërtetohen nga një organ i akredituar në kuadër të prodhuesit.
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3.3.7

Moduli C2 – Përputhshmëria me tipin, e bazuar në kontrollin e prodhimit të
mbrendshëm dhe kontrollet e mikqyruara të produktit në intervale të rastësishme
Moduli C2 është një variant i modulit C dhe mbulon vetëm fazën e prodhimit. Sipas

moduleve C / C1 / C2 konformiteti vlerësohet kundrejt një tipi të miratuar EC të nxjerrë nën
modulin B. Legjislatori lejon prodhuesin të bëjë zgjedhjen nëse testet do të kryhen nga një organ
i akredituar (vlerësimi i konformitetit nga pala e parë) ose nën përgjegjësinë e një trupi të notifikuar
(vlerësimi i konformitetit nga pala e tretë), i zgjedhur nga prodhuesi. Moduli C2, në krahasim me
modulin A/A2, parashikon dispozita shtesë që përmbajnë kërkesat plotësuese si në vijim: në
zgjedhjen e prodhuesit, ose një organ i akredituar brenda vendit (vlerësimi i konformitetit nga pala
e parë) ose një trupi të notifikuar ( vlerësimi i konformitetit nga pala e tretë), të zgjedhur nga
prodhuesi, duhet të kryejnë kontrolle të produktit dhe t'i kryejë ato në intervale të rastësishme të
përcaktuara nga organi, me qëllim verifikimin e cilësisë së kontrolleve të brendshme të produktit,
duke marrë parasysh ndër të tjera kompleksitetin teknologjik të produkteve dhe sasinë e prodhimit.
Një mostër e produkteve përfundimtare, të marra në vend nga trupi i notifikuar përpara vendosjes
në treg, do të ekzaminohet dhe do të mbahen testet e përshtatshme për të kontrolluar
përputhshmërinë e produktit me kërkesat përkatëse të instrumentit legjislativ. Procedura e marrjes
së mostrave të pranimit duhet të përcaktojë nëse procesi i prodhimit të produktit është kryer
mbrenda kufijve të pranueshëm, me qëllim sigurimin e konformitetit të produktit.
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3.3.8 Moduli D – Përputhshmëria me tipin, e bazuar në vërtetimin e cilësisë së procesit të
prodhimit
Moduli D mbulon vetëm fazën e prodhimit dhe ndjek modulin B. Prodhuesi vepron me një
sistem të miratuar të cilësisë për kontrollin e procesit të prodhimit (pjesa e prodhimit dhe
inspektimi i produktit përfundimtar). Trupi i notifikuar (vlerësimi i konformitetit nga pala e tretë)
vlerëson sistemin e cilësisë në mënyrë që të përcaktojë se ky sistem siguron që produktet janë në
përputhje me llojin e përshkruar në certifikatën e ekzaminimit të tipit EC dhe që përputhen me
kërkesat e instrumentit legjislativ.
Pas një vlerësimi pozitiv, prodhuesi duhet të sigurojë dhe deklarojë në përgjegjësinë e tij
të vetme që produktet përkatëse janë në përputhje me llojin e përshkruar në certifikatën e
ekzaminimit të tipit të EC dhe plotësojnë kërkesat e instrumentit legjislativ që u nënshtrohen atyre.
Nëse sistemi i cilësisë së prodhuesve përputhet me EN ISO 9001 (nëse është e nevojshme për të
marrë parasysh natyrën specifike të produkteve për të cilat është zbatuar), supozohet të përmbushë
kërkesat e modulit.
3.3.9 Moduli E – Përputhshmëria me tipin, e bazuar në vërtetimin e cilësisë së produktit
Moduli E mbulon vetëm fazën e prodhimit dhe ndjek modulin B. Prodhuesi vepron sipas
një sistemi cilësor të miratuar për kontrollin e inspektimit dhe testimit përfundimtar të produktit.
Trupi i notifikuar (vlerësimi i konformitetit nga pala e tretë) vlerëson sistemin e cilësisë në mënyrë
që të përcaktojë se ky sistem siguron që produktet janë në përputhje me llojin e përshkruar në
certifikatën e ekzaminimit të tipit të EC dhe që përputhen me kërkesat e instrumentit legjislativ.
Pas një vlerësimi pozitiv, prodhuesi duhet të sigurojë dhe deklarojë në përgjegjësinë e tij të vetme
që produktet përkatëse janë në përputhje me llojin e përshkruar në certifikatën e ekzaminimit të
tipit të EC-së dhe plotësojnë kërkesat e instrumentit legjislativ që u nënshtrohen atyre. Ideja prapa
modulit E është e ngjashme me atë në modulin D, të dyja janë të bazuara në një sistem cilësie dhe
ndjekin modulin B. Dallimi i tyre është se sistemi i cilësisë në modulin E synon të sigurojë cilësinë
e produktit përfundimtar, ndërsa sistemi i cilësisë nën modulin D (dhe D1 gjithashtu) synon të
sigurojë cilësinë e tërë procesit të prodhimit (që përfshin pjesën e prodhimit dhe testin e produktit
përfundimtar). Moduli E është i ngjashme me modulin D pa dispozitat që kanë të bëjnë me procesin
e prodhimit. Nëse sistemi i cilësisë së prodhuesit përputhet me EN ISO 9001 (nëse është e
nevojshme për të marrë parasysh natyrën specifike të produkteve për të cilat është zbatuar),
supozohet të përmbushë kërkesat e modulit.
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3.3.10 Moduli E1 – Vërtetimi i cilësisë së inspektimit dhe testimit përfundimtarë të produktit
Moduli E1 është një variant i modulit E dhe mbulon si fazën e projektimit ashtu edhe
prodhimin, megjithëse fokusin kryesorë e ka në fazën e prodhimit. Moduli E1 siguron mundësinë
e përdorimit të avantazheve të modulit E pa nevojën e përsëritjes së provimit të tipit (sipas modulit
B) në fazën e projektimit (ngjashëm me modulin D1 kundrejt D). Në rastin e produkteve me dizajn
dhe ndërtim të thjeshtë, të cilat nuk paraqesin rrezik të lartë, përdorimi i deklaratës së konformitetit
të prodhuesit me kërkesat thelbësore, në vend të një ekzaminimi të tipit EC, zvogëlon gjithashtu
ngarkesat për prodhimet si dhe kostot. Kështu, fokusi kryesor i modulit E1 është në fazën e
prodhimit. Moduli E1 në krahasim me modulin E, parashikon dispozita shtesë që përmbajnë
kërkesat plotësuese që prodhuesi duhet të hartojë, dokumentacionin teknik të produktit. Në
modulin E1, ngjashëm me modulin E, prodhuesi operon me një sistem të miratuar të cilësisë për
kontrollin e inspektimit dhe testimit përfundimtar të produktit. Trupi i notifikuar (vlerësimi i
konformitetit nga pala e tretë) vlerëson sistemin e cilësisë në mënyrë që të përcaktojë se ky sistem
siguron që produktet janë në përputhje me sigurimin e përputhshmërisë së produkteve me kërkesat
e instrumentit legjislativ që u aplikohet atyre (dhe jo një lloji EC siç është rasti në modulin E). Pas
vlerësimit pozitiv, prodhuesi duhet të sigurojë dhe deklarojë, në përgjegjësinë e tij, që produktet
përkatëse plotësojnë kërkesat e instrumentit legjislativ. Ideja prapa modulit E1 është e ngjashme
me atë në modulin D1, të dyja janë të bazuara në një sistem cilësie dhe nuk përdorin ndonjë tip të
miratuar EC. Ndryshimi i tyre është se sistemi i cilësisë sipas modulit E1 (dhe E gjithashtu) synon
të sigurojë cilësinë e produktit final, ndërsa sistemi i cilësisë sipas modulit D1 (dhe D gjithashtu)
synon të sigurojë cilësinë e tërë procesit të prodhimit (që përfshin pjesën prodhuese dhe testimin e
produktit përfundimtar). Moduli E1 është i ngjashëm me modulin D1 pa dispozitat që kanë të bëjnë
me pjesën e prodhimit.
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3.3.11 Moduli F – Përputhshmëria me tipin, e bazuar në verifikimin e produktit
Moduli F mbulon vetëm fazën e prodhimit dhe ndjek modulin B. Ideja kryesore që qëndron
prapa modulit F është se një trup i notifikuar (vlerësimi i konformitetit nga pala e tretë) i zgjedhur
nga prodhuesi, kryen ekzaminime dhe teste të përshtatshme për të kontrolluar përputhjen e
produkteve me tipin e miratuar të përshkruar në certifikatën e ekzaminimit të tipit EC dhe me
kërkesat e aplikueshme të instrumentit legjislativ. Ekzaminimet dhe testimet kryhen sipas
zgjedhjes së prodhuesit, ose me ekzaminimin dhe testimin e çdo produkti, ose me ekzaminimin
dhe testimin e produkteve në baza statistikore. Ligjvënësi mund të specifikojë zgjedhjen e këtij
prodhuesi dhe përcakton, testet e duhura, skemat adekuate të mostrimit, karakteristikat
operacionale të metodës statistikore që duhet të zbatohen dhe veprimet përkatëse që duhet të
merren nga trupi i notifikuar ose prodhuesi. Moduli F është shumë i afërt me modulit C (dhe
variantet e tij). Të dy modulet F dhe C (dhe variantet e tyre) bazohen në kontrollet e produktit me
qëllim që të përcaktohet përputhshmëria e produktit me tipin e miratuar të EC-së.
3.3.12 Moduli F1 – Konformiteti, i bazuar në verifikimin e produktit
Moduli F1 është një variant i modulit F dhe mbulon si fazën e projektimit ashtu edhe
prodhimin, megjithëse se fokusin kryesor e ka në fazën e prodhimit. Moduli F1 siguron mundësinë
e përdorimit të avantazheve të modulit F pa nevojën e përsëritjes së provimit të tipit (sipas modulit
B) në fazën e projektimit (ngjashëm me modulin D1 kundrejt D dhe E1 kundrejt E). Në rastin e
produkteve me dizajn dhe ndërtim të thjeshtë, të cilat nuk paraqesin rrezik të lartë, përdorimi i
deklaratës së konformitetit të prodhuesit me kërkesat thelbësore, në vend të një ekzaminimi të tipit
EC, zvogëlon gjithashtu ngarkesat për prodhim si dhe kostot. Kështu, fokusi kryesor i modulit F1
është në fazën e prodhimit. Ideja kryesore pas modulit F1 është se, një trup i notifikuar (vlerësimi
i konformitetit nga pala e tretë) i zgjedhur nga prodhuesi kryen ekzaminime dhe teste të
përshtatshme për të kontrolluar përputhjen e produkteve me kërkesat e aplikueshme të instrumentit
legjislativ (dhe jo tipi i EC-së siç është rasti në modulin F). Ekzaminimet dhe testimet kryhen sipas
zgjedhjes së prodhuesit, ose me ekzaminimin dhe testimin e çdo produkti, ose me ekzaminimin
dhe testimin e produkteve në baza statistikore. Ligjvënësi mund të specifikojë zgjedhjen e këtij
prodhuesi dhe përcakton, testet e duhura, skemat adekuate të mostrimit, karakteristikat
operacionale të metodës statistikore që duhet të zbatohen dhe veprimet përkatëse që duhet të
merren nga trupi i notifikuar ose prodhuesi.
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3.3.13 Moduli G – Përshtatshmëria, e bazuar në verifikimin e njësisë
Moduli G mbulon si fazën e projektimit ashtu edhe të prodhimit. Këtu ideja kryesore është
se trupi i notifikuar (vlerësimi i konformitetit nga pala e tretë) shqyrton çdo produkt të veçantë dhe
kryen testet e duhura për të siguruar përputhjen me kërkesat përkatëse të direktivës. Organi i
akredituar harton një certifikatë konformiteti në lidhje me testet e kryera. Para ndërhyrjes së organit
të notifikuar prodhuesi duhet të kryejë një analizë dhe vlerësim adekuat të rrezikut dhe të marrë të
gjitha masat e nevojshme në mënyrë që procesi i prodhimit të sigurojë përputhjen e produkteve të
prodhuara me instrumentet legjislative që zbatohen për to duke kryer teste dhe kontrolle të
hollësishme. Gjithashtu duhet edhe të monitorojë përputhshmërinë e produkteve me kërkesat
përkatëse. Ky modul është i përshtatshëm për t'u përdorur për produkte shumë të komplikuara me
një volum seri të ulët prodhimi (p.sh. turbinat, instrumentet e shtrenjta).
3.3.14 Moduli H – Përputhshmëria, e bazuar në sigurimin e plotë të cilësisë
Moduli H mbulon si fazën e projektimit ashtu edhe të prodhimit. Prodhuesi vepron me një
sistem të miratuar të cilësisë për projektimin, prodhimin dhe inspektimin përfundimtar të produktit
dhe testimin e produkteve. Trupi i notifikuar (vlerësimi i konformitetit nga pala e tretë) vlerëson
sistemin e cilësisë në mënyrë që të përcaktojë se ky sistem siguron përputhjen e produkteve me
kërkesat e instrumentit legjislativ. Pas vlerësimit pozitiv, prodhuesi duhet të sigurojë dhe të
deklarojë, në përgjegjësinë e tij të vetme, që produktet përkatëse të plotësojnë kërkesat e
instrumentit legjislativ që u nënshtrohen atyre. Moduli H shkon përtej modulit D1 (dhe E1). D1
kërkon për fazën e projektimit vetëm themelimin e dokumentacionit teknik. Moduli H kërkon
dizajnin e produktit dhe karakteristikat e sistemit të cilësisë. Në këtë drejtim, sistemi i cilësisë i
kërkuar në modulin H parashikon jo vetëm prodhimin dhe inspektimin përfundimtar të produktit
dhe testimin (si sistemi i cilësisë në modulin D1), por edhe teknikat e projektimit, teknikat e
kontrollit dhe verifikimit. Sipas modulit H, nuk kërkohet ekzaminimi i tipit EC
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3.3.15 Moduli H1 – Konformiteti i bazuar në sigurimin e plotë të cilësisë dhe ekzaminimi i
dizajnit
Moduli H1 është një variant i modulit H dhe mbulon si fazën e projektimit ashtu edhe
prodhimin. Në rastin e modulit H1, kur prodhuesi vepron me një sistem të plotë të sigurimit të
cilësisë, është i nevojshëm verifikimi i konformitetit të dizajnit dhe lëshimi i certifikatës së
ekzaminimit të dizajnit të EC-së, nga një trup i notifikuar, si dëshmi që prodhuesi i`u ka nënshtruar
kontrollit të fazës së projektimit dhe fazës së prodhimit. Ky nuk është rasti i një kombinimi të
moduleve, siç është B + H, kur faza e projektimit do të vlerësohej dy herë. Në të dy modulet H,
dizajni i produktit H1 është ekzaminuar. Certifikata e ekzaminimit të dizajnit të EC-së nuk duhet
të ngatërrohet me certifikatën e ekzaminimit të tipit EC sipas modulit B. Nën certifikatën e
ekzaminimit të dizajnit EC të modulit H1, nuk ekziston ndonjë ekzaminim tjetër. Certifikata e
ekzaminimit të dizajnit të EC-së vërteton se konformiteti i dizajnit të produktit është kontrolluar
dhe certifikuar nga një trup i notifikuar në mënyrë që konformiteti i këtij produkti të mund të
sigurohet me anë të një sistemi të plotë cilësie të drejtuar nga prodhuesi dhe i miratuar nga trupi i
autorizuar. Moduli H1 në krahasim me modulin H parashikon dispozita shtesë që përmbajnë
kërkesat plotësuese në vijim: prodhuesi duhet të paraqesë një kërkesë të veçantë për ekzaminimin
e dizajnit të produktit me të njëjtin organ të njoftuar që do të vlerësojë sistemin e cilësisë. Trupi i
njoftuar shqyrton specifikimet teknike të dizajnit të produktit duke përfshirë standardet që janë
zbatuar dhe dëshminë e nevojshme për të vërtetuar zbatimin e këtyre standardeve. Provat
mbështetëse duhet të përfshijnë rezultatin e testeve të kryera nga laboratori përkatës i prodhuesit
ose në emër të tij. Organi i miratuar lëshon një certifikatë të provimit të dizajnit të EC-së.
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4.

Vërtetimi i qëndrueshmërisë së performancës ndaj zjarrit
Standardi Europian EN 13501-1 siguron procedurat e klasifikimit ndaj zjarrit të produkteve

dhe elementeve të ndërtimit. Sipas këtij standardi, reagimi i një produkti paraqet dekompozimin e
tij nën ndikimin e zjarrit, por nuk paraqet rezistencën e produktit ndaj zjarrit. Klasifikimi i
materialeve ndaj performancës ndaj zjarrit ndahet në tri grupe:
• produktet e ndërtimit;
• materialet për dysheme;
• produktet lineare të izolimit termik të tubave (nuk hyjnë në këtë klasifikim).
Produktet e ndërtimit klasifikohen sipas metodës testuese të Euroklasave: A1, A2, B, C, D, E
dhe F. Produktet e klasifikuara në klasat A1 dhe A2 nuk janë të djegshme (çimento, betoni, qelqi,
tekstil me fije qelqi, lesh guri, qeramika, etj.), kurse materialet e certifikuara nga B në F janë të
djegshme. Materialet për dysheme klasifikohen sipas klasave të njëjta A1, A2, B, C, D, E dhe F,
pasuar nga prapashtesa "fl" (flooring).

Table 2 Klasifikimi ndaj djegies sipas metodës testuese të Euroklasave
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Të gjitha materialet që i takojnë klasifikimit A2, B, C, D marrin një klasifikim shtesë, që
ka të bëjë me emetimin e tymit dhe prodhimin e pikave dhe/ose grimcave të zjarrtë.

Klasifikimi shtesë
Emetimi i tymit gjatë djegies

s

Prodhimi i pikave dhe/ose grimcave të zjarrta

d

1
2
3
0
1
2

Definicioni
Emetim i dobët
Emetim mesatar
Emetim i intesitetit të madh
Nuk ka rrjedhje
Rrjedhje e ngadalshme
Rrjedhje e madhe

Table 3 Klasifikimi në bazë të emetimit të tymit
“s” – Niveli i emetimit të tymit – vlerat nga 1 (e ulëta) deri 3 (e larta);
“d” - Prodhimi i pikave dhe/ose grimcave të zjarrta – vlerat 0 (e ulëta) deri 2 (e larta).

4.1 Raportet e testimit

Rezultati i çdo testi, pavarësisht nëse ai test është pjesë e testit fillestar të tipit apo audit-testim
nga ana e prodhuesit apo e palës së tretë, duhet të regjistrohet në një “raport testimi”. Raporti i
testimit do të duhet që së paku të përmbajë informacionin në vijim:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Prodhuesi dhe fabrika e prodhimit;
Identifikimi i produktit të ndërtimit në pajtim me specifikimin teknik relevant;
Informacione reth:
- mbledhjes së mostrave;
- datës së testimit;
- stafit të angazhuar;
- metodave të aplikuara të testimit sipas specifikimit relevant teknik.
Identifikimi i organizatës dhe stafit që kryen testimin;
Vendi dhe data;
Rezultatet e testimit, duke përfshirë analizat e e tyre, kur është me rëndësi;
Vendi dhe data e dorëzimit të raportit të testimit;
Numri regjistrues i Trupit të Notifikuar (kur është me rëndësi);
Nënshkrimi i laborantit dhe vula.
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Vlerësimi i konformitetit të një produkti kryhet përpara se ky produkt të vendoset në treg dhe
konsiston në atë se a i përmbush produkti të gjitha kërkesat legjislative të parapara sipas KRL-së.
Qëllimi kryesor i një procedure vlerësimi të konformitetit është t'u tregojë autoriteteve publike se
produktet e vendosura në treg janë në përputhje me kërkesat e shprehura në dispozitat e
legjislacionit përkatës, veçanërisht në lidhje me shëndetin dhe sigurinë e përdoruesve dhe
konsumatorëve.

4.2 Kërkesat për beton dhe metodat e verifikimit
4.2.1

Kërkesat themelore për materialet përbërëse

Materialet përbërëse nuk duhet të përmbajnë përbërës të dëmshëm në sasi të tilla që mund
të dëmtojnë qëndrueshmërinë e betonit ose të shkaktojnë korrozion të çelikut dhe duhet të jenë të
përshtatshme për përdorimin e parashikuar në beton. Kur përcaktohet përshtatshmëria për një
material përbërës, kjo nuk tregon përshtatshmërinë në çdo situatë dhe çdo përbërje konkrete.
Betoni përbëhet kryesisht nga tre materiale, çimentos, ujit dhe agregatit dhe një material
shtesë, i njohur si aditiv, që shtohet për të modifikuar disa prej karakteristikave të tij. Çimentoja
është përbërësi kimikisht aktiv në përzierjen me ujë. Agregati nuk luan asnjë rol në reaksionet
kimike, por është një material ekonomik, me rezistencë të mirë ndaj ndryshimeve të volumit që
ndodhin brenda betonit pas përzierjes dhe përmirëson qëndrueshmërinë e betonit.
Vetitë e betonit ndryshojnë varësisht nga përbërësit e përdorur dhe proporcionet e tyre në
përzierje. Në prodhimin e betonit, çdo material përbërës duhet të kryejë funksione të caktuara
specifike për të arritur soliditet të dëshiruar.

4.3 Betoni
4.3.1

Specifikimet, performance, prodhimi dhe konformiteti (EN 206-1:2000,
IDT)

Ky standard europian është aprovuar nga CEN më 12 maj 2000. Ky standard e zëvëndëson
pri-standardin ENV 206:1990 “Betoni – performance, prodhimi, vendosja dhe kriteret ep
ajtueshmërisë”, që është bazë e standardit të ri. Subjekte të rishikimit kanë qenë:
zgjerimi i sistemit të klasifikimit të betonit sidomos në lidhje me kushtet mjedisore;
-

kërkesat e qëndrueshmërisë;
zgjerimi i klasave të fortësisë;
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-

klasat e fortësisë për betonet e lehta;
shqyrtimi i shtesave në përcaktimin e raportit ujë-çement dhe përmbajtjes së
çimentos;
identifikimi i ndarjes së përgjegjësisë teknike ndërmjet specifikuesit, prodhuesit
dhe përdoruesit;
rishqyrtimi i saktësisë së pajisjeve të peshimit;
rishqyrtimi i kërkesave të shërimit;
dispozitat për kontrollin e konformitetit, kriteret e konformitetit dhe identifikimin
e testimit;
dispozitat për vlerësimin e konformitetit.

Klasifikimi
i
Klasës
Përshkrimi i mjedisit
1. Nuk ka rrezik të korrodimit

Shembuj informativ ku mund të ndodhë klasa e ekspozimi

X0

Te betonet ku ka lagështi shumë të vogël të ajërit

Për betonet pa çelik. Në të
gjitha mjediset ku betoni i
ekspozohet ngrirje/shkrirjes
ose reaksioneve kimike.
2. Korrodimi i shkaktuar nga karbonizimi
Për betonet që përmbajnë çelik ose metale tjera të cilat janë të ekspozuara ndaj lagështisë dhe ajrit

XC1

Mjedise të thara dhe të lagura Te betonet me lagështi të vogël të ajrit.
vazhdimishit
betonet e zhytura në ujë.

Te

XC2

Mjedise të lagura, rrallë të Te sipërfaqet e betonit që janë kontakt të gjatë me ujin.
thara
Fondimet

XC3

Mjedise të lagura

Te betonet me lagështi të madhe të ajrit. Betonet e jashtme të
mbrojtura nga shiu.

XC4

Cikle lagështi/thatë

Sipërfaqet e betonit që janë në kontakt me ujin, jo brenda klasës
së ekspozimit XC2.
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3. Korrozioni i shkaktuar nga kriprat (jo kripra të ujit të detit)

Për betonet që përmbajnë çelik ose metale tjera të cilat janë të ekspozuara ndaj ujërave që përmbajnë kloride, kripëra
kundër ngrirjes, nga burime tjera përveq atyre të ujit të detit

XD1

Lagështi mesatare

Sipërfaqet e betonit që janë në kontakt me kloridet ajrore

XD2

Lagështi, rrallë e thatë

Pishinat. Sipërfaqet e betonit të ekspozuara ndaj ujërave
industrial që përmbajnë chloride.

XD3

Cikle lagështi/thatë

Pjesë të urave të ekspozuara ndaj klorideve. Trotuare. Shtresat
e parkingjeve të veturave.

4. Korrozioni i shkaktuar nga kloridet e ujit të detit
Për betonet që përmbajnë çelik ose metale tjera të cilat janë të ekspozuara ndaj ujërave që përmbajnë kloride nga uji i
detit apo nga ajri që përmban kripëra me prejardhje nga uji i detit

XS1

Të ekspozuara nga kriprat e
ajrit por jo në kontakt me ujin Strukturat afër apo në breg
e detit

XS2

Të zhytura përgjithmonë

Pjesë të strukturave detare

XS3

Zonat e baticës dhe spërkatjes

Pjesë të strukturave detare

5. Cikli ngrirje/shkrirje me apo pa ndikimin e agjentëve kundër ngrirjes
Për betonet e ekspozuara ndaj ciklit ngrirje/shkrirje, gjatë kohës kur janë të lagështa
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XF1

Thithje mesatare e ujit, pa Sipërfaqet vertikale të betonit të ekspozuara ndaj shiut dhe
agjentë kundër ngrirjes
ngricave

XF2

Thithje mesatare e ujit, me Sipërfaqet vertikale të betonit apo sipërfaqet e rrugëve të
agjentë kundër ngrirjes
ekspozuara ndaj ngrirjes dhe agjentëve kundër ngrirjes

XF3

Thithje e madhe e ujit, pa Sipërfaqet vertikale të betonit të ekspozuara ndaj shiut dhe
agjentë kundër ngrirjes
ngricave

XF4

Sipërfaqet e rrugëve dhe urave të ekspozuara ndaj ngrirjes dhe
Thithje e madhe e ujit, me
agjentëve kundër ngrirjes. Zonat detare të ekspozuara ndaj
agjentë kundër ngrirjes
ngrirjes

6. Sulmet kimike
Për betonet e ekspozuara ndaj reaksioneve kimike që ndodhen në tokë dhe ujë

XA1

Mjedis kimik pak agresiv

XA2

Mjedis
agresiv

XA3

Mjedis kimik shumë agresiv

kimik

mesatarisht

Table 4 Klasat e ekspozimit
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4.4 Betonet e ngurtësuara
4.4.1

Soliditeti në shtypje

Betoni konsiderohet si materiali më i gjithanshëm në industrinë e ndërtimit. Ajo që e bën
të tillë janë materialet përbërëse të lira, lehtësia e vuarjes në vepër, jetëgjatësia, nuk ka nevojë për
mirëmbajtje të madhe dhe teknologjia e prodhimit në përgjithësi është thjeshtë dhe nuk kërkon
konsumim të madh të energjisë.
Analizuar në përgjithësi betoni definohet si përzierje e ujit, çimentos dhe agregatit duke
fituar një material homogjen. Ekzistojnë shumë faktorë që mund të ndikojnë në cilësinë e betonit,
si ndryshimet në cilësinë e materialeve përbërëse, ndryshimet në përmasat e përzierjes, devijimi
në cilësinë e pajisjeve operuese dhe përzierëse, cilësia e mjeshtërisë dhe mbikëqyrjes në vend. E
rëndësishme është një punueshmëri e mirë duke u përshtatur me kushtet e punës. Kontrolli i
konformitetit të betonit është pjesë e një sërë kontrollesh dhe metodave standarde, të cilat duhet të
përdoren në të gjitha punët ndërtimore për të siguruar pajtueshmërinë e saj me kërkesat e cilësisë.

Table 5 - Mostra kubike dhe cilindrike

42

EN 206-18 dhe ACI 214R9 rregullojnë kontrollin e konformitetit të forcës në shtypje. Këto
dy dokumente marrin parasyshë rezultatet nga mostrat specifike, të cilat përgaditen para testimit.
Në përgjithësi, ekzistojnë dy lloje të ndryshme të mostrave të betonit të specifikuara për
përcaktimin e forcës së betonit në shtypje. Ato janë cilindrike me diametër standard 150mm me
gjatësi 300mm dhe kubike 150mm. Në rastin kur madhësia maksimale e agregatit të trashë është
më e vogël se 40mm, mund të përdoren cilindra me diametër 100mm me gjatësi 200mm dhe kube
prej 100mm. Forcat karakteristike që aplikohen për klasifikim zgjasin 28 ditë. Këto dy lloje të
mostrave të testimit nuk sigurojnë të njëjtën forcë të matur për të njëjtin beton. Është me interes të
madh që para testimit të kemi një ngjeshje të mirë të mostrave ashtu që fluskat eventuale të ajrit
të nxirren jashtë. Për qëllime të testimit të konformitetit, qëndrueshmëria e rezultateve të testimit
është me interes më të madh se madhësia e forcës së matur të mostrave të betonit.
Shprehja që përdoret për llogaritjen e forcës në shtypje te mostra cilindrike është:
fcm,cyl = fck,cyl + 8 [N/mm² ]
Ky raport është i vlefshme për mostrat cilindrike me diametër 150 mm, 300 mm të larta, i
zhytur në ujë për 28 ditë gjatë gjithë kohës. Teknologjia e betonit teston konformitetin e fuqisë në
shtypje në kube me madhësi 150 mm, për 28 ditë, 7 ditët e para nën ujë, 21 ditë në ajër. Gjatë 28
ditëve, rritet forca që vepron në shtypje. Në tabelën më poshtë janë paraqitur përqindjet e rritjes së
forcës varësisht sipas ditëve.

Ditët

Rritja e soliditetit

1 ditë

16%

3 ditë

40%

7 ditë

65%

14 ditë

90%

28 ditë

99%
Table 6 Rritja e soliditetit nga koha
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Raporti i përzierjes së çimentos nxirret në 7 dhe 28 ditë. Ai dallon për lloje të ndryshme të
këtij raporti dhe varësisht nga lloji përdoren forca të ndryshme. Kur jemi të raporti i përzierjes
përdoret parashtesa “M” që paraqet Mix of Cement, që paraqet raportin në mes çimentos, rërës
dhe agregatit.
P.sh.: përzierja e betonit M20 do të thotë që forca karakteristike që vepron në mostrën standarde
kubike të betonit është 20 N/mm² .

Klasifikimi
Betonit
M 15
M 20
M 25
M 30
M 35
M 40
M 45

i Forca minimale
shtypje për 7 ditë
10
13.5
17
20
23.5
27
30

në Forca karakteristike në
shtypje për 28 ditë
15
20
25
30
35
40
45

Table 7 Klasifikimi i betonit varësisht nga forca

Cilado nga këto mostra i nënshtrohet rezistencës në shtypje deri në momentin e thyerjes,
me ç`rast forca e lexuar në njesi të sipërfaqes paraqet soliditetin në shtypje si vlerë karakteristike.

𝐹𝑠ℎ 𝑁
𝑓𝑐𝑘 =
[
]
𝐴 𝑚𝑚²
Meqenëse ekzaminimi i mostrave nënkupton mostrat kubike apo ato cilindrike, atëherë kemi një
lidhshmëri, e cila prezantohet në tabelën më poshtë. Këto paraqesin edhe klasat e forcave në
shtypje për çimenton e rëndë.
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Klasa e betonit

C 8/10
C 12/15
C 16/20
C 20/25
C 25/30
C 30/37
C 35/45
C 40/50
C 45/55
C 50/60
C 55/67
C 60/75
C 70/85
C 80/95
C 90/105
C 100/115

Forca
minimale
Forca
minimale
karakteristike në mostrën
karakteristike në mostrën
cilindrike
fck,cyl
kubike
fck,cube N/mm²
N/mm²

8
10
12
15
16
20
20
25
25
30
30
37
35
45
40
50
45
55
50
60
55
67
60
75
70
85
80
95
90
105
100
115
Table 8 Klasat e forcave në shtypje për çimentin e rëndë

Klasa e betonit

Forca minimale karakteristike Forca minimale karakteristike
në
mostrën
cilindrike në
mostrën
kubike
fck,cyl N/mm²
fck,cube N/mm²

LC 8/9
LC 12/13
LC 16/18
LC 20/22
LC 25/28
LC 30/33
LC 35/38
LC 40/44
LC 45/50
LC 50/55
LC 55/60
LC 60/66

8
12
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60

9
13
18
22
28
33
38
44
50
55
60
66

45

LC 70/77
LC 80/88

70
80

77
88

Table 9 Klasat e forcave në shtypje për çimenton e lehtë
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5.

Metodologjia
Metodologjia e punimit të këtij punimi bazohet në procedurat e standardit EN-206 dhe

nënstandardeve të tij. Analizat laboratorike, të nevojshme të materialeve, për markimin CE, janë
të bazuara në analizat e rregulluara sipas Eurocodit dhe standardeve përkatëse të materialit.
Mënyra e vendosjes së kapitujve është e bazuar në ecurinë dhe renditjen e kërkesave të vendeve të
Bashkimit Europian për markim CE.

6.

Konkluzionet dhe rekomandimet
6.1 Konkluzione

Çdo produkt i tregëtuar sot në Europë, pa marrë parasyshë se nga cila industri vjen,
duhet të plotësojë disa kritere. Ligjet Europiane të sigurisë tani janë të kufizuara në disa
kërkesa ligjore të cilat kushtëzojnë prodhuesit në nxjerrjen në treg të produkteve, të cilat
garantojnë siguri, kualitet dhe jetëgjatësi. Markimi CE është vulë që prodhuesi garanton
siguri për konsumatorët, që produktet që ata ofrojnë kanë një nivel të lartë mbrojtjeje në
lidhje me rreziqet shëndetësore, të sigurisë dhe mjedisore.
Në industrinë e ndërtimit duhet punuar sipas Direktivës së Produkteve të Ndërtimit,
ku secili lloj i materialit ndërtimorë i nënshtrohet shumë testeve dhe analizave të
qëndrueshmërisë, rezistencave, emetimit të materieve të ndryshme në hapsirë, testimeve
laboratorike, etj.
Markimi CE gjithashtu tregon se produkti përputhet me legjislacionin themelorë të
sigurisë. Një tregëtues në Europë është përgjegjës për markën CE, të cilën e ka të vendosur
në produktin e tij dhe çdo parregullësi ose devijim nga rregllat e paracaktuara në rregulloret
europiane është i sanksionuar me ligj dhe i ndëshkueshëm, në varësi të ligjeve të shtetit
përkatës europian ku tregëtohet. Ligjvënësi kërkon një siguri apo një provë nga prodhuesi
se produktet e tij përmbushin kërkesat e instrumenteve legjislative që u aplikohen atyre
para se të vendosen në treg.
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6.2 Rekomandimet

Kosova si shtet që dita ditës kërkon integrim në Europë duhet të punojë më shumë
në plotësimin e kushteve dhe kritereve të kërkuara për tregëtim të materialeve ndërtimore.
Duke e pasur parasyshë që industria e ndërtimit në vend është ndoshta ndër indsutritë me
hapin më të shpejtë të zhvillimit, rekomandohet përgaditja profesionale e kuadrove të cilat
do të kishin më shumë njohuri mbi procedurat dhe informacionet e kërkuara për vendosjen
e markimit CE. Gjithashtu është e nevojshme që të investohet në laboratore dhe të njejtat
të pajisen me makineritë e teknologjisë së fundit për testim të mostrave.
Nga prodhuesit e materialeve kërkohet cilësi e prodhimit dhe ndershmëri në
tregëtimin e tyre. Fuqia punëtore në vend gjithmonë është në rritje. Kapacitetet shtetërore
për prodhim ndonëse nuk duken mjaft shpresëdhënëse, kanë potencial zhvillimi.
Përpilimi, miratimi por edhe korrigjimi i ligjeve, të cilat do të rregullonin qështjet
ligjore për certifikim dhe standardizim të produkteve të ndryshme, rekomandohet të jenë
në përputhje me ligjet tashmë të rregulluara të shteteve europiane të zhvilluara.

48

7.

Referencat:

Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës - Ligji Nr. 06/L -041 për kërkesat teknike për produkte
Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës - LIGJI Nr. 06/L-019 për standardizim dhe vlerësimi i
konformitetit
Këshilli Kombëtarë i Arkivave - Standardi Ndërkombëtarë ISO 15489 – Informatat dhe
Dokumentacioni
Tetra and Critical Communications Association - What are standards and why are they important
Europian Standard - Methods of testing cement EN 196-6
Europian Standard – EN 13501-1 – Reaction to Fire Classification
Departament of Civil Engineering, Bangladesh - Relation Between Density and Compressive Strength of
Hardened Concrete
European Commission - CE Marking of Construction Products Step by Step
European Commission - Introduction to Conformity Asessment and Conformity Assessment
Procedures of the New Legal Framework
University of Twente, School of Management and Governance - CE-marking Creating a model
for applying the EMC, LVD and Machinery Directive
Tom Harrison Chairman BSI concrete committee Technical Director QPA-BRMCA - Modern
concept and approach to control of quality of production of concrete
Svensk Standard - Part 6: Determination of fineness, Methods of testing cement
http://www.ce-marking.org/how-many-directives.html - CE Marking Publications - Directives,
Guidelines, Frameworks & Agreements
http://aks.rks-gov.net/button_25.html - Agjensia Kosovare për Standardizim
http://www.ce-marking.com/what-is-CE-marking.html - What is CE Marking (CE Mark)
49

http://www.ce-marking.org/how-many-directives.html - CE Marking Publications - Directives,
Guidelines, Frameworks & Agreements
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/avcp_en - Assessment and
Verification of Constancy of Performance (AVCP)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817303405 - EN 206 Conformity
Testing for Concrete Strength in Compression
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_European_Free_Trade_Agreement - Central European
Free Trade Agreement
https://en.wikipedia.org/wiki/CE_marking#EU_declaration_of_conformity – CE Marking
https://www.divedui.com/pages/iso-ce-certified - I S O C E C E R T I F I E D

50

